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ЮЗ КЎНГУЛЛИ САНАВБАР
Абдулҳамид Қурбонов
филология фанлари бўйича фалсафа доктори
Аннотация: Мақолада санавбар тимсолининг ўзига хослиги, бу тимсол тасвир ва
талқинида Навоий намойиш қилган юксак бадиий маҳорат чуқур ва атрофлича тадқиқ
этилган.
Калит сўзлар: Навоий, санавбар, ғудда, кўнгул, жароҳат, доғ, чизиқ.
СОСНА, КОТОРАЯ ИМЕЕТ СТО ДУШ
Абдулхамид Курбанов
Доктор филологических наук доктор философских наук
Аннотация: В статье глубоко и всесторонне исследованы специфические
особенности образа санавбар в творчестве Навои, и высокое мастерство поэта, проявленное
в изображении и толковании этого образа.
Ключевые слова: Навои, санавбар (сосна), сосновая шишка, сердце, ранение, рана,
черты.
PINE WITH HUNDREDS OF SOULS
Kurbanov Abdulkhamid
Doctor of Philological sciences Doctor of Philosophy
Abstract: In this article were deeply and comprehensively investigated the specific features
of the image of “sanavbar” in the works of Navoi, and the high skills of the poet, which were
manifested in the image and interpretation.
Key words: Navoi, sanavbar (pine), pine cone, heart, hurt, wound, lines.
Алишер Навоийнинг тимсоллар олами беҳад бой ва ранго-ранг: боғу роғ,
бўстону гулистон, гулу лола, сунбулу райҳон, сабзаю хазон, жолаю шабнам –рангин
табиатда назарга лойиқ бирор нарса йўқки, у шоир ижодидан ўрин олмаган бўлсин.
Албатта, бу тимсоллар Навоийнинг ўз ихтироси эмас, улар Навоийга қадар ҳам,
шоирнинг ўз сўзлари билан айтганда, кўп бор “назм силкига тортилган”, талқин ва
тасвирда муайян анъаналар юзага келган эди. Аммо улуғ шоирга хос бир фазилат
шундаки, у ҳеч қачон анъана билан қаноатланиб қолган эмас. “Фарҳод ва Ширин”да
“назм қилғонни халойиқ Мукаррар айламак сендин не лойиқ” дер экан, бу мўътабар
қоидани нафақат эпик, балки лирик шеърларига ҳам изчил татбиқ қилган. Мавжуд
тимсоллар тизимини, бир тарафдан, янгича талқин қилиб, уларга янгича мазмун,
янгича руҳ берган бўлса, иккинчи тарафдан, уларнинг янги, “сўз айтур эл ул ён кўз
солмаган” қирраларини кашф этиб, тасвирий имкониятларини беҳад кенгайтирган.
Шоирнинг ижодида комиллик касб этган ана шундай тимсоллардан бири
санавбардир.
Санавбар игнабарглилар оиласига мансуб қарағайсифат дарахтдир. Унинг
танаси бағоят тик ва тўғри бўлади. Шунинг учун ўтмиш форс ва туркий адабиётда
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Маъшуқ қадду қомати кўпинча, сарв, суман ва шамшод билан бир қаторда,
санавбарга ҳам нисбат берилган. Бу тимсол тилга олинганда, аввало, Хоразмийнинг
нафис ташбеҳ, хушоҳанг тажнислари билан ёдда қолган қуйидаги машҳур байти
хотирга келади:
Бўйинг сарву санавбардек, белинг қил,
Вафо қилғон кишиларга вафо қил.
Алишер Навоий ижодида ҳам санавбар бош ўрин тутган ўнлаб байтлар
мавжуд. Улардан бирида шоир бу тимсол ҳақида шундай бадиий лавҳа яратади:
Гар санавбар тузмамиш сарвинг хилофин кўнглида,
Ел чинор илги била невчун урар юзига кож? (ҒС, 94-ғазал)
Байтда Ёр қадди санавбарга ташбеҳ қилинган, аммо, Хоразмий байтидан
фарқли ўлароқ, бу ташбеҳ ташбеҳи сариҳ–тўғри, очиқ ташбеҳ эмас, ташбеҳи
акс–тескари, яширин ташбеҳдир.Биринчи мисрада айтилишича, санавбар
иддао қиладики, унинг қадди сарв қаддидан ҳам чиройлироқ. “Сарв” эса
Маъшуқ қаддининг истиоравий ифодасидир. Демак, санавбарнинг ўйлашича,
унинг қадди сарв эмас, аслида Маъшуқ қаддидан ҳам тик ва расодир. Албатта,
санавбарнинг бу иши қуруқ мақтаниш ва беадабликдан ўзга нарса эмас. Чунки на
шамшод, на суман, на сарв, инчунин, санавбар қадди Маъшуқ қаддига тенг бўла
олмайди. Иккинчи мисрада шоир бу қилмиши учун санавбарга шоирона жазо
тайин қилади: ел (енгил шабада) чинор дарахтининг қўллари билан унинг юзига
шапалоқ уради. Чинор япроғининг қўлга ўхшатилиши ташбеҳ, елнинг чинор
япроғи билан шапалоқ уриши эса ҳусни таълилдир.Ташбеҳ ва ҳусни таълил
санъатлари байтнинг ҳуснига ҳусн қўшган: гўёки санавбар барглари барг эмас,
унинг юзларидир, чинор япроғи ҳам япроқ эмас, унинг қўлларидир. Агар
санавбар ўз қаддини сенинг қаддингдан устун қўйиб, одобга хилоф иш тутмаган
бўлса,–дейди шоир байтда бу ҳолга ишора қилиб,–Ел нечун чинор қўллари билан
унинг юзига уради?
Бу ҳайратомуз санъатлар сирасида таносуб санъати ҳам бор. Сухансоз,
балки суханпардоз шоир бир маъно майдонига мансуб сўзларни назм
риштасига дур шодасидек тизиб, маъшуқ қаддининг тасвирини қадам-бақадам,
поғонама-поғона юксалтира боради. Байтда тасвирланишича, маъшуқ қадди
қад эмас, сарв. Бундан маълум бўладики, маъшуқ қадди ҳам санавбар, ҳам сарв
каби хушқомат.Сарв билан санавбар бир-бирига муносиб сўз:ҳар иккиси ҳам
дарахт, дарахт бўлганда ҳам, маъшуқ қаддидек хушқомат дарахт:санавбар–сарв.
Иккинчи мисрада шоир санавбар ва сарв ёнига чинорни ҳам қўшади: санавбар–
сарв–чинор. Бу қаторда “кож” ва “тузмак” (тузмамиш) сўзларининг ҳам алоҳида
ўрни бор. “Кож”нинг маъноси шапалоқ, аммо санавбар ҳам баъзан кож
дейилган. 1 “Хилоф тузмоқ” иборасини қарши турмоқ, рад этмоқ, беписандлик
қилмоқ, ўзини устун деб билмоқ ёки мақтанмоқ деб изоҳлаш мумкин, аммо шу
билан бирга, “тузмоқ” сўзида ростлик маъно ҳам бор, чунки унинг ўзаги туз,
“туз” эса тўғри деганидир: санавба сарв–чинор–кож–туз (моқ). Бу сўзларнинг ҳар
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бири маъшуқ қоматига яширин бир ишорадир.Бу сўзлар силсиласи билан
шоир ҳар сафар зимдан таъкидлайдики, маъшуқ қадди санавбардек, сарвдек,
чинордек, кождек туздир, тўғридир.
Қуйидаги байтда улуғ шоир санавбар тимсолини кутилмаган, мутлақ янги
тафсилга ўрайди:
Юз кўнгул бирла санавбар бедил ўлғай қаддиға,
Жилва берса зорлар кўнглин олиб дилдор қад. (ҒС,117-ғазал)
Бу байтда ҳам санавбар тик ва расо қад тимсоли бўлиб келган. Аммо бу
санавбарнинг асосий фазилати эмас:у, аввало, кўнгул соҳибидир.Шунинг учун
у, аввалги байтдагидек, ўз қадди билан мақтаниб, беадаблик қилмайди, балки
Ёр қаддининг шавқида кўнглидан, кўнгул бўлганда ҳам бир эмас, юз кўнглидан
айрилиб, Маъшуқ қаддига зор бўлади.Агар,–деб ёзади шоир,–Дилдор қаддига
жилва бериб, зорлар кўнглини олишга киришса, санавбар ҳам бу жилвага юз кўнглини
бериб, бедил бўлиб қолади. Ёр қадди санавбар қаддидан юз чандон чиройли
эканлиги маълум, шунинг учун санавбарнинг унга кўнгул беришини ҳар ҳо лда
тушунса бўлар. Аммо унинг кўнгли, бунинг устига юз кўнглини эса тушуниш
эмас, ҳатто тасаввур қилиш ҳам деярли мумкин бўлмаган ҳол, чунки на улуғ
шоирга қадар, на у яшаган давр, на ундан кейин ижод қилган бирор шоир
йўқки, унинг девонида юз кўнгулли санавбар тасвири мавжуд бўлсин. Шунинг
оқибати бўлса керак, бу тимсол на туркий, на форсий луғатлардан ўрин олган
ҳам, ва бинобарин, унга тайинли бир изоҳ берилган ҳам эмас.
Байтда “жилва” мафҳуми ҳам бор. Унинг маъноси Маъшуқ хиромон
айлаган чоғ намоён бўладиган хуш ва марғуб хатти-ҳаракатлардир. “Жилва”
қадга хос барқарор сифат, шунинг учун кўпинча қад билан бирга келади: қад–
жилва. Қуйидаги байтда қад ва жилва қадинг жилваси тарзида келган:
Қадинг жилвасидин улус бўлди жонсиз,
Дема они қоматки, ул бор қиёмат. (ФК, 77-ғазал)
Бир қарашда санавбарнинг юз кўнглини қаднинг жилваси билан изоҳлаш
мумкиндек туюлади, чунки байтда айтилишича, Дилдор зорлар кўнглин олай
деб, қаддига жилва берган, яъни:қад–жилва–кўнгул. Аммо бу ҳам фойдасиз.
Чунки байтдан кўриниб турибдики, қад ва жилвага таносуб тимсол кўнгул
эмас, жон: қад–жилва–жон (Қадинг жилвасидин улус бўлди жонсиз). Қуйидаги
байтда айтилишича ҳам, Ёр қадду рафторининг жилвасига кўнгул эмас, жон
жилвагоҳ бўлган:
Чун жилва бўлди ёрға, айш ўлди жони зорға,
Ким ул қаду рафторға жон гулшанидур жилвагаҳ. (ФК, 523-ғазал)
Мазмуни: Ёр жилва қилди-ю, унинг жилваси зор жон учун тириклик боиси
бўлди, Зеро, жон гулшани ўша қадду рафтор учун жилвагоҳдир .
Навоийшуносликда шундай фикр бор: бирор муаммо бўлса-ю, унинг
ечими топилмаса, уни Навоий асарларининг ўзидан изламоқ лозим. 2 Ҳақ гап.
Бу гапга амал қилиб, шоир асарларини бирма-бир, варақма-варақ назардан

195

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2019 йил 7-сон

ўтказамиз. Ва ниҳоят, “Маҳбуб ул-қулуб”даги 46-танбеҳга етиб келамиз. Бу
танбеҳда шоир юрак ва кўнгул ҳақида сўзлаб, уқтирадики, гарчи номи бир
бўлса-да, юрак баъзан кўнгул ва аксинча, кўнгул баъзан юрак деб аталса -да,
уларни бир-биридан фарқламоқ лозим. Юрак бир парча гўшт бўлса, кўнгул
Ҳақ жамолининг жилвагоҳидир. Бинобарин, у ҳар қандай кишида ҳам
бўлавермайди. 3 Улуғ шоир ўз сўзларига шундай далил келтиради: Лаҳми пораи
санубарий4 агар кўнгулдур, санубардек соҳибдил топилмас5. “Лаҳми пора”нинг маъноси,
сўзма-сўз олганда, парча гўштдир. Аммо кейинги жумладан маълум бўладики, лаҳми
пора санубарнинг ғуддалари, яъни ўзига хос меваларидир: агар бу қон боғлағон ғунча
пайкари кўнгулдур, баҳорда гулбундек пурдил киши тахайюл қилилмас.
Баҳор чоғи гул не чоғли кўп ғунча боғласа, санубар ҳам шунчалик кўп ғудда–
гул тугади. Юзлаб ғуддалар санавбар шохларида осилиб туради. Ғунча каби, ғудда
ҳам кўринишдан юракка ўхшайди. Санавбарнинг юз кўнгли ана шу юраксимон
ғуддалар–санавбар меваларидир.Улуғ шоир тамсил тили билан дейдики, Зорлар
кўнглини олай деб, Дилдор қаддига жилва берганда, санавбар зорлар каби бир эмас, юз
кўнгли бўлса ҳам, уларнинг барини Дилдор қаддига бериб, бедил, яъни кўнгулсиз бўлиб
қолади.
Шундай қилиб, санавбар кўнгли, жумладан, унинг юз кўнгли улуғ шоир
томонидан бадиий ижодга олиб кирилган мутлақ янги тимсолдир. Аммо даҳо
санъаткор шу билангина чекланиб қолган эмас: унинг янги-янги қирраларини кашф
этиб, аввало, уни изчил тасвирий восита даражасига кўтарган бўлса, иккинчи
тарафдан, санавбар воситаси билан ишқий кечинма ва ҳолатлар тасвирини ғоят
мутассир тарзда чизиб берган. Қуйидаги байт ҳам бу фикрнинг ёрқин бир
далилидир:
Чаманда қон ёғар ўтсанг, магар санавбар уза
Очар жароҳати оғзини ҳар фигор кўнгул. (ҒС, 369-ғазал)
Бу байтда ҳам, гарчи ошкоро кўриниб турмаса-да, асосий тимсол юз
кўнгулдир. Аммо аввалги байтдан фарқли ўлароқ, у фигор, яъни юз жароҳатли
кўнгулдир. Байтда тасвирланишича, агар Маъшуқ чаман аролаб ўтгудай
бўлса, қон ёға бошлайди. Шоир бунинг сабабини билса ҳам, ўзини
билмасликка солиб, ҳайрон бўладики, санавбар узра осилиб турган ҳар
жароҳатли кўнгул жароҳатининг оғзини очармикин ва ҳар жароҳатдан қон ёмғир
бўлиб ёғармикин?
Санавбар таърифидан маълумки, унинг кўнгли гул ғунчасидек “қон
боғлағон” “лахми пора”–парча гўштдир.Агар ғудда дастлаб бир кўнгул бўлса,
пишиб етилгач, бир қонли кўнгулга айланади:“лахми пора”дек қизариб,
қирмизи тусга киради. Сўнгра оғзи очилиб, жароҳатдан қон томгандек, ундан
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қизил томчилар тома бошлайди. Бундай пайтлар ер узра гўёки қон ёмғири
ёққандек бўлади. Улуғ шоир ҳусни таълил санъатини ишга солиб, бу ҳодисага
ҳам шоирона мазмун, балки шоирона ранг беради: санавбар мевалари мева эмас
–жароҳатли кўнгул, мева учлари уч эмас–жароҳат оғизлари, мева учларидан томган
томчилар томчи эмас–жароҳат оғзидан томган қонлардир.
Албатта, бу ўринда бир жиҳатни ҳам эсдан чиқармаслик лозим: санавбар ҳам
шоир ижодидаги бошқа тимсоллар сингари мажозий тимсолдир. У Ҳақ
ошиқларининг рамзи. Шундай экан, юз кўнгул ҳам санавбар кўнгли эмас, Ҳақ
ошиқларининг кўнглидир. Бу ҳолатни назарда тутиб, шоир бир байтида шундай деб
ёзади:
Гарчи ул қад сарвдек раънодурур, лекин эрур
Анда бағланған кўнгул хайли санавбар кўнглидек. (НШ,239-ғазал)
Мазмуни: Маъшуқ қадди сарви гулдек (хушдир), лекин шу билан бирга, унга
боғланган кўнгуллар ҳам худди санавбар кўнглидек (ҳисобсиздир.)
Маъшуқнинг сарви гулдек қадди, сўфиёна фалсафага кўра, Ҳақ ҳуснининг
мудом жилва қилиб туриши, бу жилванинг бардавом эканлигидир.6 Бинобарин, Ҳақ
ҳусни чаман ичра (олам ёки ошиқ кўнгли) ҳар жилва қилганда, Ҳақ ошиқларининг
кўнгли санавбар кўнглидек қонга тўлиши, санавбар кўнглидан қон томгандек, Ҳақ
ошиқларининг кўнгулидан ҳам қон томиши ажабланарли эмас.
Қуйидаги байтда тасвирланган кўнгул ҳам Ҳақ ошиқларининг кўнглидир:
Санавбар кўнглига кўнглумни ўхшатмангки, ўртабдур
Ниҳон ҳар тухм уммидиға бир доғи ниҳон кўнглум. (ҒС, 413-ғазал)
Ҳар доғи ниҳон бу кўнгул ҳам, аввалги байтлардагидек, санавбармонанд
кўнгул, аммо шоир бу сафар ташбеҳи тафзил воситаси билан бу монандликни рад
этади. Санавбар кўнглига кўнглимни ўхшатманг, – дейди у, – агар унинг кўнгли тухмлар
билан тўла бўлса, менинг кўнглим доғлар билан тўла. Байтда бир-бирига мутаносиб
икки тимсол бор: тухм ва доғ. “Тухм”нинг маъноси уруғ, у санавбар мевасининг
ичидаги беҳисоб майда уруғларга ишорадир. “Доғ”нинг маъноси эса жароҳат.
Байтда ошиқ кўнглидаги ҳар “доғ” санавбар кўнглидаги ҳар “тухм”га ташбеҳ
қилинган: санавбар кўнгли ичра ниҳон тухмлардек, ошиқ кўнгли ичра ниҳон доғлар
бор. Аммо бу ташбеҳ, шоирнинг таъкидлашича, муносиб ташбеҳ эмас, чунки
санавбар ошиқ каби Маъшуқ қаддининг жилвасида ўртанган ҳам, ҳажр ўтида куйиб,
кўнглига ошиқ кўнгли каби яширин доғлар тушган ҳам эмас. Шунинг учун ҳам
шоир эътироз қиладики: Санавбар кўнглига кўнглумни ўхшатманг, чунки
санавбармонад қад жилваси кўнглимни шундай ўртабдики, агар санавбарнинг кўнгли ниҳон
уруғлар билан тўла бўлса, менинг кўнглим ҳижрон ўти солган ниҳон доғлар билан
тўладир.
Санавбар кўнгли ва унинг бундай тафсиллари шоирга кўп бор илҳом бахш
этган, кўплаб тархи тоза байтларнинг дунё юзини кўришига сабаб бўлган. Қуйидаги
байтда ҳам санавбар кўнглига хос яна бир жиҳат шоир фусункор қаламининг
қудрати билан нафис тасвирий воситага айланган:
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Кести атфол ғаминг кўнглум уза наъл ўзга наъл,
Ончаким бўлди хазин кўнглум санубар кўнглидек. (БВ, 336-ғазал)
Наъл от туёқларига қоқиладиган тақа ёки тақа шаклидаги тамғадир. Байтда
тасвирланишича, Маъшуқ қаддининг ғамида ошиқ кўнгли кўп бор дарз кетган. Бу
дарзлар болалар чизган наъл кабидир. Шоир даврида ёш болаларга хос бир ўйин
бўлган, у наъл кесмоқ–ерга тақа шаклида чизиқ чизмоқ ўйинидир.Кетма-кет ва ёнмаён чизилган бу чизиқлар лаҳза-лаҳза кўпая борган. Байтда Маъшуқ қаддининг ғами
атфоли ғам–ғам болаларига ўхшатилган. Ғаминг болалари,–деб хитоб қилади ошиқ ўз
Маъшуқига маҳзун бир аҳволда,–кўнглим узра шу қадар кўп наъл чиздики, ҳазин
кўнглим санавбар кўнглидек бўлиб қолди.
Ошиқ кўнгли бу байтда ҳам санавбар кўнглига нисбат берилган. Аммо ташбеҳ
сабаби бу сафар ғудда ранги ҳам, оғзи ҳам ёки ғудда оғзидан томган қон ҳам эмас,
балки мутлақ бошқа тафсил: санавбар кўнглидаги чизиқлардир. Ғудда пўсти табиатан
тўр-тўр чизиқлар билан қопланган бўлади. Бу чизиқлар наъл узра кесилган
наълларни эсга солади.Санавбар кўнгли ва унинг наълсимон чизиқлари бетакрор
ташбеҳи мусалсал–занжирсимон ташбеҳга айланган: ошиқ кўнглининг дарзлари гўё
наъл, наъллар эса гўё санавбар кўнглининг тўр чизиқларидир. Байтда нозик ташбеҳи
измор–яширин ташбеҳ ҳам бор: нафақат ошиқ, балки санавбар кўнглида ҳам наъл
узра наълдир, атфоли ғам унинг маҳзун кўнглида ҳам, ошиқ кўнглидек, наъл узра наъл
кесган.
Улуғ шоир муайян даражада умр сарҳисоби бўлган “Муҳокат ул-луғатайн”да
ўз асарлари ҳақида сўзлаб, шундай деб ёзган эди: “умидим улдур ва хаёлимга андоқ
келурким, сўзум мартабаси авждин қуйи инмагай ва аъло даражадин ўзга ерни беганмагай
(ёқтирмагай)”.7 Бунга сабаб, албатта, улуғ инсоний ғоялар ва бу ғояларнинг аъло
мартаба ва авж даражага кўтарилиши учун хизмат қилган санавбар каби хушсурат
ва хушмаъно тимсоллардир. Санавбар нафақат бадиий восита, айни чоғда, улуғ
инсоний ибрат ҳам. Улуғ мутафаккир санавбардан тамсил келтириб, уқтирадики,
киши санавбар каби худбин бўлиб, ўз ҳуснига бино қўймаслиги лозим. Акс ҳолда,
унинг юзига шапалоқ тушиши муқаррар. Аксинча, юз кўнгул бўлса ҳам, Маъшуқ
қаддининг жилвасига бериб, бедил бўлмоқ даркор. Санавбар каби кўнгул
жароҳатларидан қон томган, наъл узра наъл тушиб, кўнглини Маъшуқ қадду
рафторининг жилваси доғ қилган кишигагина васл саодати муяссар бўлиши
мумкин.
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